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ABSTRAKT
Ky studim ka për qëllim të paraqesë disa sfida që pengojnë ecjen përpara të integrimit
europian të e Ballkanit Perëndimor duke e vendosur theksin në sfidat që ka Kosova.
Integrimi Evropian është një fushë mjaft e re për Kosovën në veprimtarinë e saj politike në
fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare e cila ka mbështetetje shumë të madhe popullore.
Disa prej pengesave kryesore të Kosovës në rrugën e integrimit në Bashkimin Eurpian janë
lufta kundër korrupsionit, vendosja e sundimit të ligjit të barabartë për të gjithë dhe
vazhdimi i reformave të gjithanëshme në shoqëri dhe institucionet demokratike.
Shtetet e Ballkanit Perëndimor ndodhen në faza të ndryshme të rrugës së tyre të integrimit
europian sipas vlerësimit të Komisionit Europian.
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1. HYRJE
Ky punim ka si qëllim të paraqes kontribute teorike dhe të ofrojë udhëzime për hulumtimet
e ardhshme.
Në të, paraqiten disa ide mbi faktorët pengues të Ballkanit Perëndimor [BP] në rrugët e
integrimit europian. Një prej tyre është edhe mosmarrëveshja që kanë shtetet e BP me njëri
tjetrin dhe duket se kjo është sfidë shumë madhore që po i ndal këto vende të pranohen në
organizata ndërkombëtare. Ballkani Perëndimor ballafaqohet sot me një proces sfidash të
diktuara nga historia, problem rajonale, prania e aktorëve të tretë, etj. Megjithatë, Kosova e
ka kryer siç duhet rolin e saj për t’u angazhuar në marrëdhënie të reja dhe pa paragjykime
me të gjithë vendet e BP-së. Ajo është përpjekur të vendosë marrëdhënie të reja edhe me
Serbinë çka përbën një kërkesë të BE-së për integrimin europian të Kosovës duke qenë e
bindur se vetëm alternativa e integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE është altenativa e
besueshme e cila garanton paqen e stabilitetin ne rajon. Kosova për shumë vite ka krijuar
marrdhënie me BE- në që ndryshojnë nga periudha në periudhë, dhe nga situate në situatë.
Në disa periudha të përcaktuara kohore marrdhëniet u ndërtuan bazuar në formën e
kërkesave dhe reagimeve. Kërkesat që bëri Kosova ishin për mbështetje dhe mbrojtje gjatë
procesit të shpërndarjes së Federatës Jugosllave, kur Kosova dhe qytetarët e saj u vunë nën
sundimin serb. Reagimet nga BE ishin në forma të ndryshme, duke kërkuar paqe, mbrojtjen
e të drejtave të njeriut etj. Reagimet u bënë në forma të ndryshme si: me anë të deklaratave,
konferencave, monitorimit, raporteve, debateve. (Rrahmani, 2014)
Anëtarësimi alternativ në BE ishte standardizimi i Kosoves në strukturat evropiane. Rrugët
demokratike të Bashkimit Evropian i ofruan Kosovës një mënyrë që sjell stabilitet edhe në
rajon, por kjo nuk ishte një detyrë e lehtë për t’u arritur, u vendosën objektivat kryesore për
Kosovën, kohë që frutat e suksesit për t’u përmbushur ishin angazhim i domosdoshëm i
përbashkët ndërkombëtar evropian. Rrugët në ndërtimin e rregullimit shtetëror, për
reformën ligjore të shtetit në të drejtat e përgjithshme dhe reformat institucionale ishin
çelësi kryesor për shtetin e Kosovës dhe më gjerë. Këto reforma kishin për qëllim që ta
sjellin Kosovën për të siguruar efikasitet nga këto institucione për të gjithë qytetarët e tyre,
pa dallim kombësie, race dhe feje. Këto institucione u ndërtuan shumë pas këtyre viteve
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nga BE dhe bashkësia ndërkombëtare, ato projektuan dhe instaluan së bashku me
institucionet standarde demokratike, sepse Kosova kërkoi një gjë të tillë, në mënyrë që këto
institucione të mbesin kohë dhe të ndjekin ritmet dhe modelet demokratike evropiane dhe
SH.B.A., si një nga demokracitë më të mira në botë. Sidoqoftë, duke parë nga prizmi
demokratik Kosova është futur në standardizim dhe një angazhim për të bërë reforma të
tilla dhe për të siguruar çelësin e duhur për të hapur derën e BE-së. (Bajraktari, 2010)

Janë 6 shtete të Ballkanit Perëndimor të cilat ende nuk janë antare të BE-së por që e
synojnë këtë. Çështja e marrëdhënieve mes Kosovës dhe BE si edhe e dy shteteve të rajonit
që janë Serbia dhe Bosnja e Hercegovina mbetet e hapur. Kosova vazhdon të mos jetë e
njohur si shtet nga 5 antarë të BE dhe kjo në masë të madhe ndikon edhe në qartësimin e
asaj që quhet “rrugës evropiane të Kosovës”. Njohja e Kosovës vijon të mbetet sfida me
serioze në Ballkanin Perëndimor, çështja më e vështirë e Bashkimit Europian dhe një ndër
rastet më të komplikuara për zgjidhje definitive në sistemin e sotëm ndërkombëtarë. Në
Samitin e Selanikut, në qershor 2003, BE-ja theksoi përkrahjen e sajë për prespektivën
Europiane të Ballkanit Perëndimorë. Këshilli Europian e përsëriti këtë angazhim në dhjetor
të vitit 2007 dhe në shkurt të vitit 2008, duke treguar gadishmërinë e BE-së që të ndihmojë
për zhvillimin ekonomik dhe politik të Kosovës nëpërmjet një prespektive europiane.
Sipas vendimit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë të gushtit 2010, shpallja e
pavarësisë nuk ka qenë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe kjo krijoi rrethana
të reja për procesin e njohjeve ndërkombëtare të Kosovës. Deri tani, Kosova është njohur
vetëm nga 22 vendeve prej 27 Shtetet Anëtare të BE, çka mund të thuhet se është tregues i
mungesë së një politike të njësuar të BE-së e cila I vonin proceset integrues europianë të
Kosovës.
Megjithatë ekzistojnë edhe sfida të tjera për Kosovën si kapërcimi i dobësive të
institucioneve demokratikë, sukseset në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Pamvarësisht prej problematikave të integrimit europian të Kosovës, ndihma dhe angazhimi
i BE-së kanë qenë dhe janë një mbështetje e fuqishme për integrimin e saj europian.
Ndjeshmëria europiane për Kosovën u shfaq edhe menjëherë posaçërisht, në fund të majt të
vitit 2010, kur raportuesja e Parlamentit Europian për Kosovën, Ulrike Lunacek prezantoi
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në Vjenë rekomandimet për politikën e BE-së ndajKosovës, kur është nënvizuar se duhet
proçeduar menjëherë nën drejtimin e aspektëve që e çojnë Kosovën kah liberalizimi i plotë
i vizave. (Ndreca, 2010)
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2.SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Vështrimi Historik i integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor.
Bashkimi Evropian u krijua me qëllim të rimëkëmbjes së Evropës së pas luftës, dhe të
rregullojë marrdhëniet mes shteteve evropiane. “Kjo mënyrë e vendosjes së vendeve së
bashku politikisht dhe ekonomikisht është mëyrë e mirë për të konsoliduar demokracinë
dhe për të zgjidhur shkaqet tradicionale të konfliktit. Për këtë arsye, gjashtë vende si:
Franca, Gjermania, Italia, Belgjika, Holanda, dhe Luksemburgu, u mblodhën për të
nënshkruar një traktat në vitin 1951, për të krijuar Komunitetin Evropian të Qymyrit dhe
Celikut, si dhe një traktat tjetër në vitin 1957, ku u krijua Komuniteti Ekonomik Evropian.
Këto dy komunitetet kishin një fokus të ngushtë ekonomik, dhe një qëllim politik ambicioz
për të arritur një marrveshje pajtimi fillimisht midis Francës dhe Gjermanisë. Komuniteti
Ekonomik Evropian synonte të krijonte një treg të përbashkët, në të cilën mallrat, kapitali,
shërbimet, dhe njerëzit të mund të lëviznin lirisht brenda Komunitetit Evropian.” (Dinan,
Historia e Integrimit Europian).
Integrimi evropian është një fushë e re në marrëdhëniet ndërkombëtare për shkak të
dinamikës së zhvillimit dhe kompleksitetit në organizimin e vet. Kjo dinamikë paraqet
doktrinë të re teorish në marrëdhënieve ndërkombëtare, kryesisht ndërmjet teorive të
ndërqeveritarizimit dhe supranacionalizimit. Sipas konsistencës dhe zhvillimit të saj, ky
proces politik gjithnjë e më shumë është bërë i rëndësishëm në Evropë dhe në marrëdhëniet
ndërkombëtare, në përgjithësi. Ndër karakteristikat e veçanta të këtij bashkimi është shtrirja
dhe forcimi, ose ndërlidha ndërmjet anëtarëve të tij.Kjo ndërlidhje shtetesh në Evropë si
qendër e ka Evropën Perëndimore dhe influencën e parimeve të demokracisë dhe
liberalizimit. Mirëpo, tash e një kohë të gjatë, ajo që e ka karakterizuar Evropën në tërësi
është ndikimi i më shumë se një filozofie politike, ose doktrine teorike.Ajo gjithmonë është
shoqëruar me të gjitha rrymat politike doktrinare, filozofike dhe ekonomike. Mundësia e
përfshirjes së të gjitha shteteve në Evropë në kuadër të një organizimi të përbashkët dhe
sipas vlerave të demokracisë, siç është BE-ja, mbetet të shihet nëse kjo ëndërr do të bëhet
realitet në të ardhmen.” (Beqiri, 2018, p. 6).
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Termi “Ballkan Perëndimor” për herë të parë është përdorur zyrtarisht nga Bashkimi
Evropian në vitin 1998 dhe gjatë Presidencës së rotacionit, nën udhëheqjen e
Austrisë.Ballkani Perëndimor është regjion, i cili përbën numrin më të madh të shteteve në
Evropë që janë jashtë BE-së dhe janë pjesë e Procesit të Stabilizim-Asociimit. Që nga
fillimin e Procesit të Stabilizim-Asociimit të BE-së në 2000, i cili u ka ofruar vendeve të
Ballkanit Perëndimor preferencat bujare të tregtisë, mundësia e nënshkrimit të
Marrëveshjeve të Stabilizim-Asociimit (MSA), programe specifike të ndihmës financiare
(CARDS, IPA), dhe perspektivat e anëtarësimit të ardhshëm në BE, që në menyrë
progressive arritur përparim thelbësor në afrimin e tyre me BE-në. Megjithatë, ka një
numër të kufizimeve të mbetura politike dhe ekonomike që parandalojnë integrimin e tyre
të plotë në BE. Megjithëse aktualisht të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor janë tashmë të
integruara ekonomikisht me BE - përmes tregtisë financiare, flukset, sistemet bankare.
Procesi i tranzicionit ekonomik nuk është i plotë. Përveç kësaj, ka probleme të rëndësishme
politike për t'u zgjidhur në një numër vendesh të BP, të cilat kanë vonuar vazhdimin e tyre,
ndryshimet sistemike dhe aktualisht bllokojnë përparimin në marrëdhëniet e tyre me BE.
(Milica Uvalic, March, 2010). Për t’i përmbushur kriteret e anëtarësimit në BE dhe në
interesin e tij vetanak, Ballkani Perëndimor duhet të zbatojë reforma gjithëpërfshirëse në
fusha kyçe. Sundimi i ligjit, të drejtat themelore dhe qeverisja duhen forcuar
konsiderueshëm. Reformat gjyqësore, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si
dhe reforma e administratës publike duhet të japin rezultate reale, dhe funksionimi i
institucioneve demokratike duhet të avancohet ndjeshëm. Reformat ekonomike duhet të
ndiqen me ngulm ashtu që të trajtohen dobësitë strukturore, konkurrueshmëria e ulët dhe
shkalla e lartë e papunësisë. Të gjitha vendet duhet të japin zotime të qarta, në letër dhe në
vepër, për tejkalimin e çështjeve të së kaluarës, duke arritur pajtim dhe zgjidhje të çështjeve
të hapura, veçanërisht kontesteve kufitare, para anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Duhet të ketë marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht të detyrueshme të normalizimit
ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në mënyrë që ato të mund të avancojnë në rrugët e tyre
evropiane. Politika e zgjerimit të BE-së duhet të jetë pjesë përbërëse e strategjisë më të
gjërë për të forcuar Unionin deri më 2025, të shpalosur nga Presidenti Juncker në fjalimin e
tij të Gjendjes së Unionit të shtatorit 2017 dhe Udhërrëfyesit të tij për një Union më të
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bashkuar, më të fortë dhe më demokratik. Përderisa BE-ja mund të bëhet më e madhe se
27-anëtarëshe, dinamika e lëvizjes përpara në rrugëtimet e tyre përkatëse evropiane për të
gjithë Ballkanin Perëndimor bazohet në meritat e tyre dhe në shpejtësinë e tyre, varësisht
nga rezultatet konkrete. Strategjia shpjegon hapat që duhet të ndërmerren nga Mali i Zi dhe
Serbia për të përfunduar procesin e anëtarësimit në perspektivën 2025; përderisa të tjerët
mund ta zënë hapin, Mali i Zi dhe Serbia janë dy vendet e vetme me të cilat tashmë kanë
filluar bisedimet e anëtarësimit. Kjo perspektivë përfundimisht do të varet nga vullneti i
fortë politik, realizimi i vërtetë dhe i qëndrueshëm i reformave, si dhe zgjidhjet
përfundimtare të kontesteve me fqinjët. (Beqiri, 2018, pp. 16, 17).
Një grup tjetër problemesh lidhen me përafrimin e legjislacionit dhe institucioneve sipas
standardeve të BE-së dhe NATO-s. Ky grup problemesh ka të bëjë me integrimin, i cili
përmban dy hallka: Përafrim Rajonal, vlerësim mbi baza individuale, grupi i fundit i
problemeve është ai i kuadrit të bashkëpunimit ekonomik, i cili nis me tregtnë e lirë,
lëvizjen e mallrave, kapitaleve, shërbimeve, njerëzve dhe vijon me projektet e një
revolucioni të vërtetë në ndërtimin e infrastrukturës rajonale në integrim të plotë me atë të
Bashkimit Evropian. Në këtë mënyrë, tranzicioni i vendeve të Ballkanit Perëndimor synon
që të ndërtohet në këtë Rajon modeli evropian i shtetit.”

(Halili, 9 KORRIK 2016)

Korrupsioni,

sundimi i ligjit dhe reformat vazhdojnë të jenë vështirësitë kryesore të Ballkanit Perëndimor
në rrugën e tyre të integrimit në Bashkimin Evropian, thanë pjesëmarrësit në një diskutim
për Ballkanin të mbajtur ditët e fundit në Universitetin Johns Hopkins në Uashington. Sipas
tyre, ndikimi negativ rus është një sfidë tjetër për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ekspertët
gjithashtu theksuan se vendet e rajonit duhet të përqëndrohen më shumë në përmbushjen e
kushteve teknike të anëtarësimit në BE, si reformimi i sistemit të drejtësisë, transparenca
dhe lufta kundër korrupsionit.” (Gashi, Qershor, 2018)
2.2 Përkushtimi Politik dhe popullor i Kosovës ndaj integrimit në BE.

Sfida e integrimit evropian mund të stimulojë avancimin dhe funksionimin e institucioneve
demokratike, të aftë për të menaxhuar dhe përparuar në fushat kulturore, ekonomike,
institucional dhe jetën politike. Përpjekjet e bëra në drejtim të integrimit në BE do të krijojë
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kushtet e një ekonomie moderne të tregut dhe për të rritur vendet dhe kapacitetet për të
konkurruar brenda BE-së dhe në tregjet botërore.” (Cuka shtator, 2015)
Republika e Kosovës vazhdon të përballet me sfida serioze në rrugën e integrimit Evropian.
Nivelet e këtyre sfidave janë të dyfishta.
E para, ajo e pamundësisë politike për tu garantuar që perspektiva Evropiane e Kosovës
është e pakontestuar nga çdo shtet anëtar i BE-së, që natyrisht reflekton në mënyrën e
vendimmarjes në Këshill të BE-së në raport me çështjet që lidhen me Kosovën.
E dyta, mungesa e një përkushtimi minimal të Qeverisë dhe akterëve të tjerë politik për të
zbatuar në mënyrë solide reformat e kërkuara nga ajo që tashmë njihet si politikë e
zgjerimit e BE-së.Në këtë Shënim Politikash, ne i bëjmë një analizë dështimeve të Qeverisë
së Kosovës në vitin 2018 dhe fillim vitin 2019 sa i përket zbatimit të agjendës së integrimit
Evropian. Mbi këtë bazë, janë pesë fusha ku Qeveria dhe akterët tjerë relevant kanë theks të
shtuar të papërgjegjësisë dhe rrjedhimisht dështimet janë më se të vërejtshme.
1. Klientelizmi, madhësia enorme e Qeverisë, menaxhimi abuziv i parasë publike dhe një
sektor publik jo-efiqient;
2. Mungesa e një reforme thelbësore në sistemin e drejtësisë dhe ndikimi politik;
3. Një sektor privat jo konkurrent, me tendencë monopolizimi dhe mungesa e një sistemi
solid të ruajtjes së konsumatorit;
4. Sistemi arsimor i bazuar në premisa të nën-rregullimit, mungesës së kualitetit dhe
konkurrueshmërisë me rajonin dhe më gjere;
5. Një tendencë në rritje e migrimit si rezultat i imazhit në rënie të institucioneve publike
dhe mungesës së barazisë para ligjit. (Ekonomia, 26 Shtator 2019)
2.3 Kriteret e anëtarësimit në Bashkimin Evropian
Fokusi dhe përpjekjet e institucioneve janë të drejtuara në përmbushjen e kritereve në
mënyrë që të arrijnë qëllimin e integrimit. Derisa integrimi i Kosovës në BE duket të jetë
rrugëtim i vështirë dhe plot peripeci, për plotësimin e kritereve që kërkohen nga BE-ja për
shtetet veç e veç, por në veçanti për Kosovën, e cila si duket edhe në aspektin faktik ka
mbetur në listë si shteti i fundit me më së paku progres drejt saj.” (Zeri, shkurt 12, 2015)
Situata politike në terren në Kosovë mund të përshkruhet si "një pozicion shahu”. De facto,
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Kosova është një shtet i pavarur në shumë mënyra, por perspektivat politike de jure janë
integrim i errët. Faktet në terren i japin Kosovës të drejtën e shtetësisë, dhe insistojnë që
bashkësia ndërkombëtare të punojë së bashku në rrugë që janë pjesë e integrimit euroatlantik. Politikat e zhvillimit në Kosovë kanë debatuar mbi zhvillimet në rajon, por ka
shembuj të mirë për t'u ndjekur në rajon. Kosova mbetet të bëjë shumë punë në sferat
ekonomike dhe politike, me shtimin e zhvillimit të kapaciteteve në të gjitha sferat.
(Bajraktari, June 26, 2010)
Kriteret e pranimit (apo Kriteret e Kopenhagenit), janë kushtet thelbësore, që duhet t’i
plotësojnë të gjitha vendet kandidate për t'u bërë një Shtet Anëtar i Bashkimi Evropian.
Kriteret u vendosën në qershor të 1993-s, në mbledhjen e Këshillit Evropian të
Kopenhagenit dhe në Këshillin Evropian të Madridit në vitin 1995. Kriteret e Kopenhagës
janë rregullat që përcaktojnë nëse një vend ka të drejtë të anëtarësohet në Bashkimin
Evropian. Ato kërkojnë që një shtet të ketë institucione për të ruajtur qeverisjen
demokratike dhe të drejtat e njeriut, të ketë një ekonomi tregu funksionale dhe të pranoj
detyrimet dhe synimin e BE-së. Shumica e këtyre elementeve janë sqaruar gjatë dekadës së
fundit nga legjislacioni i Këshillit Evropian, Komisionit Evropian dhe Parlamentit
Evropian, si dhe me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë dhe Gjykatës
Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Kriteret Kopenhagës ndahen në: Kriteret politike,
Kriteret ekonomike, Kriteri i “acquis communautaire“ (përafrimi legjislativ).” (Ahmeti, Sep
14, 2016). Toleranca ndëretnike, fqinjësia e mirë, marrëdhëniet e mira me shtetet BE-se dhe
normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi, janë edhe disa nga kushtet që duhet plotësuar
Republika e Kosovës në mënyrë që të 27 shtetet e BE-së të flasin me një zë. Regjimi i
vizave vazhdon të aplikohet. Rikthimi i të zhvendosurve dhe riintegrimi i të riatdhesuarve
ngelen sfidë. Qytetarët e Republikës së Kosovës janë të vetmit në rajon të cilët i
nënshtrohen regjimit të vizave. Ndërsa, njëri ndër kushtet teknike për liberalizimin e vizave
është shkatërrimi i grupeve kriminale, në të cilën Kosova ka shënuar rezultate të dukshme.”
(Beqiraj, 18.07.2012)
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2.4 Sundimi i Ligjit të barabartë për të gjithë.
Barazia e individëve para ligjit dhe garancia e realizimit të të drejtave dhe të lirive të
garantuara me akte të brendshme juridike të shtetit si dhe me standarde ndërkombëtare,
përbën vlerën më të lartë demokratike të një vendi. Trajtimi i barabartë dhe procedimet e
barabarta, jo vetëm që janë të ndryshme në vetvete, por pasqyrojnë metoda që shprehin
divergjenca të thella të cilat janë të ndërlidhura thellësisht me zbatimin e ligjit në praktikë
nga institucionet përkatëse. Në këtë drejtim, domosdoshmëria e mirëfunksionimit të
institucioneve, veçanërisht gjyqësorit, përbën shtyllën kryesore të shtetit ligjor, që
funksionon në formë dhe mënyrë të atillë duke pasur për objektiv mbrojtjen e barabartë të
të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe përcaktimin e përgjegjësisë të të gjithëve dhe të
secilit. Në kuadër të këtij punimi, do të bëjë përpjekje që sadopak t’i lëvroj çështjet më të
ndjeshme të sistemit gjyqësor, duke analizuar çështjet më problematike me qëllim që t’i jap
karakteristikat fenomenologjike të problemit. (Gashi R. , 2015). Sundimi i ligjit prek fusha
të ndryshme të politikave dhe në vete përfshin çështje politike, kushtetuese, ligjore, si dhe
çështje të të drejtave të njeriut. Çdo shoqëri demokratike që synon nxitjen dhe promovimin
e të drejtave të njeriut, si parim fundamental duhet ta njohë supremacinë e ligjit. Edhe pse
sundimi i ligjit është gurthemel i shoqërisë demokratike, nuk ekziston një koncensus i plotë
mbi të atë se cilat janë të gjitha elementet e tij përbërëse. Sidoqoftë, më se kontravers duket
fakti se, qytetarët mbrohen nga veprimet arbitrare të autoriteve publike, vetëm atëherë kur
të drejtat e tyre janë të parapara me ligj. Ky ligj duhet t’i bëhet publikut i njohur, të
aplikohet njësoj për të gjithë dhe të zbatohet në mënyrë efektive. Është evidente se ushtrimi
i pushtetit shtetëror duhet të bazohet në ligje të cilat janë nxjerrë në pajtim me kushtetutën
dhe kanë për qëllim sigurimi e lirisë, drejtësisë dhe sigurisë juridike. Konferenca Botërore
për të Drejtat e Njeriut në Vjenë, e vitit 1993, riafirmoi lidhjen e pandashme mes parimit të
sundimit të ligjit, mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të njeriut. Gjatë konferencës u
pranua se mungesa e sundimit të ligjit është një nga pengesat më të mëdha për
implementimin e të drejtave të njeriut. Sundimi i ligjit siguron bazën për menaxhim të
drejtë mes dhe ndër popuj dhe në këtë mënyrë, përkrah diversitetin. Sundimi i ligjit është
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shtyllë e procesit demokratik.
Pas viteve të tëra të luftës dhe konfliktit të armatosur, gjendja në Kosovë po tregon shenja
të qarta të avancimit të saj në rrugën drejt një shoqërie demokratike e cila respekton
sundimin e ligjit. OSBE-ja duke ndihmuar rivendosjen e strukturave themelore të sistemit
të gjyqësisë, është duke luajtur një rol të rëndësishëm në këtë proces. Ky proces është duke
u rrezikuar nga fakti se vetëm ndërtimi i thjeshtë i institucioneve nuk do të mjaftojë, pasi që
atje ekziston një mungesë e besimit në gjyqësi, si dhe kulturës së respektimit të sundimit të
ligjit dhe po ashtu duhet të rivendoset kultura e të drejtave të njeriut në përgjithësi.
Instituti Gjyqësor i Kosovës (KJI) – KJI është themeluar për të ngritur njohuritë ligjore te
gjyqtarët dhe prokurorët. Qëllimi i shumë seminareve trajnuese për standardet
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut të lidhura me aspektet e së drejtës penale dhe civile,
kanë qëllim rifreskimin dhe ripërtrirjen e njohurinë të tyre ligjore. Programi për arsimim
juridik përbëhet gjithashtu nga vizitat studimore në vendet e regjionit për të nxitur dhe
promovuar diskutimet lidhur me sfidat me të cilat përballen sistemet gjyqësore të shoqërive
në tranzicion dhe gjetjen e zgjidhjeve të mundshme për përmirësimin e praktikës gjyqësore
aktuale në Kosovë. Fokus i vazhdueshëm është trajnimi i trajnerëve vendor dhe për këtë,
një numër i anëtarëve të gjyqësisë kosovare kanë nxënë pranë KJI pozita si trajnues
gjyqësor. (Kosovo law). Ligjet duhet të jenë në përputhshmëri me të drejtat e njeriut. Kjo
është me rëndësi për të siguruar se ligjet janë të drejta dhe se ato nuk keqpërdoren si mjet
për tirani apo diktaturë. Prandaj, shumica e sistemeve demokratike mbështeten në
kushtetutat e shkruara, të cilat sigurojnë një kornizë të të drejtave të njeriut, e cila është mbi
ligjet e vendit. Disa shtete kanë themeluar edhe gjykata kushtetuese, për të vendosur nëse
ligjet janë në pajtim me kushtetutën. (Democracy).
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2.5 Kontributi ndaj sigurisë, dialogut dhe bashkëpunimit në rajon.
Së pari, rëndësia e politikave të sigurisë është primare. Ajo definon politikat e sigurisë
kombëtare, politikat e mbrojtjes, çështjet e interesit vital të Kosovës, qëllimet strategjike
shtetërore.
Së dyti, Strategjia e Sigurisë udhëzon veprimet e të gjitha institucioneve të Kosovës për të
garantuar Kosovën e sigurt, të mbrojtur dhe prosperuese. Si i tillë, ky dokument është mbi
të gjitha dokumentet tjera sektoriale dhe, për më tepër, politikat sektoriale i subordinohen
kësaj Strategjie.
Së treti, gjuha e kësaj Strategjie është e thjeshtë, direkte, profesionale, e bazuar në
vlerësime të thellluara nga institucionet e sigurisë, si dhe me qartësi të nevojshme për
veprimet prioritare. Adresimi i kërëcënimeve të sigurisë kombëtare është po ashtu
qëndrueshëm direkt, duke orientuar institucionet e të gjitha nivele në zhvillimin e
kapaciteteve për të larguar apo zvogëluar këto kërcënime.
Strategjia definon po ashtu listën unike të kërcënimeve ndaj sigurisë së Kosovës në gjashtë
kategori të rëndësishme:
1. Kërcënimet e Jashtme Armiqësore
2. Krimi i Organizuar Ndër-Kufitar dhe Korrupsioni
3. Terrorizmi
4. Vështirësitë ekonomike
5. Kërcënimet kibernetike
6. Polarizimi i shoqërisë dhe mungesa e kohezionit politik. (Ramadani, 21 Korrik
2019)
Disa kontribute të siguris janë: • që të siguron që qeveria do t’i trajtojë të gjithë rreziqet në
mënyrë gjithëpërfshirëse • që të rrisë efikasitetin e sektorit të sigurisë duke optimizuar
kontributet e të gjithë aktorëve të sigurisë • që të drejtoj zbatimin e politikës • që të ndërtoj
konsensusin e brendshëm të vendit • që të rris besimin dhe bashkëpunimin regjional dhe
ndërkombëtarë (DCAF).
Ekziston një organizatë rajonale e cila përqëndrohet në bashkëpunimin rajonal në
Evropën Juglindore e cila gjithashtu mbështet integrimin europian dhe atë euro-atlantik.
Ajo quhet Regional Cooperation Council e cila ka për detyrë që të gjenerojë dhe koordinojë
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projekte zhvillimi si dhe të krijojë një klimë politike të tillë që do të mundësonte një
përparim të përgjithshëm ekonomik dhe shoqëror në EJL, prej të cilit të mund të përfitojë e
gjithë popullsia në rajon. Veprimtaria e RCC-së fokusohet në pesë fusha prioritare:
zhvillimin ekonomik dhe shoqëror, infrastrukturën dhe energjinë, drejtësinë dhe punët e
brendshme, bashkëpunimin për sigurinë, ndërtimin e kapitalit njerëzor dhe bashkëpunimin
parlamentar. Në sektorin e sigurisë, RCC-ja angazhohet me identifikimin e sfidave të
mbetura apo të shfaqura, dhe gjetjen e mënyrave të ndryshme për t‘i përballuar ato
nëpërmjet bashkëpunimit në nivel rajonal për t‘i bërë përgjigjet më efikase. Dimensioni
parlamentar i bashkëpunimit në sektorin e sigurisë përmban një rëndësi specifike për RCCnë. Përforcimi i shqyrtimit të kujdesshëm të legjislacionit përkatës si dhe funksioni i
mbikqyrjes janë të domosdoshme për forcat e armatosura si dhe shërbimet e sigurisë.
(Regional, 27 shkurt, 2008). Sa i përket dialogut Kosova duhet të ketë më shumë konsensus
sa i përket dialogut me Serbinë. Jo të gjitha partitë duhet të jenë pjesë e dialogut mirëpo
kontributi i të gjithëve është i nevojshëm. Në lansimin e projektit “Avancimi i
institucioneve të Kosovës, demokratizimi dhe bashkëpunimi rajonal” nga Grupi për
Ballkan, ambasadori i Norvegjisë, Per Strand Sjaastad, shtoi se ky projekt ka të bëjë me
forcimin e institucioneve. Grupi për Ballkanin ka një qasje të gjerë ndaj dialogut. Ky
projekt i ri ka të bëjë me forcimin e institucioneve, bashkëpunimin rajonal. Kosova ka
shumë burra dhe gra të fuqishëm, Kosova poashtu ka nevojë të ketë institucione të forta.
Historia tregon se asnjë vend nuk mund të forcohet pa institucione të forta, ashtu ndodhë
edhe me Kosovën. Kosova ka bërë hapa të progresit pas pavarësisë, mirëpo përmirësimet e
mëtejshme janë të mirëseardhura. (Express, 22/01/2019)
2.6 Sfidat e zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Ministria e Ekonomisë dhe Financave (MEF) si dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë
vlerësuar që shkalla e rritjes e GDP-së5 në vitin 2007 ishte 3.5 për qind, (e ngjashme me
2006). Edhe pse kjo tregon një përmirësim në krahasim me periudhën 2004–2005, ky nivel
i rritjes ekonomike qëndron akoma shumë mbrapa vendeve të tjera në rajon. Një nivel i tillë
është i pamjaftueshëm për të kapërcyer shkallën e lartë të papunësisë dhe varfërisë në
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Kosovë si dhe de-balancimet tjera në konfigurimin makroekonomik të shtetit. (Muhamet
Mustafa, 2009)
Situata jo e favorshme politike ka ndikuar që në Kosovë të tërheq vëmendjen e lidershipit
politik nga ekonomia. Situata ekonomike momentale është pothuajse e pafavorshme për
investitorët e huaj në mënyrë që të orientojnë investimet e tyre në Kosovë.
Nëse bazohemi në statistikat e Bankës Qendrore për investimeve të huaja gjatë viteve të
fundit ato janë të orientuara në përqindje mjaft të madhe në sektorin e patundshmërisë dhe
sektorin financiar.
Shuma e investimeve të huaja direkte në vitin 2018 është afër 300 milion euro që tregon një
shumë mjaft të vogël në raport me vendet tjera të rajonit. Problemet kryesore në Kosovë, të
cilat janë duke e penguar zhvillimin ekonomik dhe e që po ndikojnë tek investitorët e huaj
dhe të brendshëm janë:
1. Paqëndrueshmëria e stabilitetit politik
2. Mungesa e strategjisë së zhvillimit ekonomik në një periudhë të caktuar afatgjate
3. Ndryshimi i shpeshtë i politikave tatimore
4. Mosfunksionalizimi i zonave ekonomike
5. Mosaktualizimi i partneritetit publiko privat
6. Sistemi monetar
7. Risku buxhetor i Kosovës
8. Mungesa e besimit në Institucionet e Drejtësisë dhe vonesat në zgjidhjen e kontesteve
ekonomike. (Hashani, 20/01/2019).
Disa nga faktorët, të cilët kanë ndikuar që ekonomia e Kosovës të jetë në nivel të ulët të
zhvillimit, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, është trashëgimi i një ekonomie të
shkatërruar pas luftës dhe mungesa e investimeve në sektorët ku sigurohet punësim. Për të
dalë nga kjo gjendje, thonë ata, Kosovës i duhet hartimi i një strategjie të mirëfilltë me
vizione të qarta. (Veseli, 30 qershor, 2012).
Faktor tjetër është mungesa e furnizimit me energji elektrike ka penguar rëndë
konkurrencën e ekonomisë. Pothuajse të gjitha anketat e bëra me biznese kanë e
identifikuar furnizimin e pasigurt të energjisë elektrike si njërën prej pengesave kryesore në
zhvillimin e tyre. Faturimi dhe inkasimi kanë qenë shumë të ulëta. Korporata energjetike e
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Kosovës, KEK, mesatarisht inkason 44 për qind prej energjisë që prodhon. Ekziston një
numër i madh i humbjeve teknike në rrjet sepse ka pasur pak investime në rrjetin e
transmetimit. Dy termocentralet Kosova A (45 vjet) dhe Kosova B (më se 20 vjet) nuk
mund t’i plotësojnë nevojat e konsumatorëve. Ato kanë nevojë permanente për riparime
dhe shuarjet e shpeshta kanë shkaktuar edhe më shumë reduktime të rrymës. Gjatë sezonit
më kulminant në dimër, KEK‐u detyrohet të importojë energji elektrike të shtrenjtë, të
paguar me subvencione nga buxheti i Kosovës. KEK‐u po ashtu ballafaqohet me shumë
reforma qeverisëse. Kapitali Njerëzor- Produktiviteti i punës është shumë i ulët në
krahasim me rajon. Edhe pse ka pasur progres, sistemi arsimor ende ballafaqohet me
kapacitet të ulët trajnimi dhe infrastrukturë të dobët që nuk lejon zhvillimin e kapitalit të
nevojshëm njerëzor.

Konkurrueshmëria dhe Investimi Direkt i Huaj- nuk ka qenë në

nivel të kënaqshëm, kryesisht sepse Kosova nuk vlerësohej si mjedis i sigurt për të
investuar. Sundimi i ligjit statusi politik konsideroheshin deri tani si pengesat kryesore në
sigurimin e Investimit Direkt të Huaj. Stabiliteti Politik -Kosova është ende e pranishme
në mediat botërore. Pas shpalljes së pavarësisë, mediat ndërkombëtare janë duke e përcjellë
betejën diplomatike. Kjo dërgon një imazh të jostabilitetit tek investitorët e huaj. (Ahmeti
S. , 2007)
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2.7 Vlerësimi i Bashkimit Evropian mbi përparimin e Kosovës drejt integrimit
Gjendja aktuale e procesit të integrimit të Republikës së Kosovës në BE eshte se Republika
e Kosovës merr pjesë në Procesin e Stabilizim-Asocimit përmes Mekanizmit të StabilizimAsocimit (STM- Stabilization and Association Tracking Mechanism). Por, mungojnë ende
raportet

kontraktuale

në

mes

të

Republikës

së

Kosovës

dhe

BE.

Në Raportin e Komisionit të BE për vitin 2009 është propozuar hapja e dialogut për
Procesin e Stabilizim-Asocimit. Në vitin 2010 është filluar me dialogun për Procesin e
Stabilizim-Asocimit. Në prill të vitit 2010 institucionet e Kosovës e kanë pranuar
Katalogun e Pyetjeve, për të nënshkruar Marrëveshje Tregtie në mes të BE dhe Kosovës.
Në maj të vitit 2010 Qeveria e Republikës së Kosovës i ka përcjellë përgjigjiet e saj në
Komisionin e BE. Një vizitë e një Delegacioni të Komisionit të BE në Prishtinë ka pasuar.
Deri më tani është duke u pritur për një koncenzus në lidhje me Marrëveshjen Tregtare në
mes të Republikës së Kosovës dhe BE.
Mosnjohja e Republikës së Kosovës nga pesë vendet aëntare të BE është një jondihmuese
në rrugën e integrimit të Kosovës në BE. Edhe nëse Komisioni, Këshilli Evropian dhe
Parlamenti i BE po tentojnë të gjejnë rrugë e mundësi, për të lënë anash pengesat ligjorepolitike në rrugën e integrimit, ky mbetet edhe më tutje një nga problemet më të mëdha.
Një hap përpara nga institucionet tjera të BE në lidhje me Politikën e BE ndaj Kosovës
qëndron Parlamenti i BE, jo vetëm përmes mbështetjes së vazhdueshme të perspektivës së
BE për Kosovën dhe Liberalizimit të Vizave, por edhe përmes thirrjeve (korrik 2010) të
pesë vendeve, për ta njohur Republikën e Kosovës. (Kiqmari, 14. 04. 2011).
Sa i përket kritereve politike, Kosova ka bërë përparim në zbatimin e saj reformat
kryesore të lidhura me BE-në, veçanërisht në lidhje me përmirësimin e kornizës ligjore
fushat e sundimit të ligjit dhe administratës publike. Sidoqoftë, një numër masash dhe ad
hoc vendimet nuk ishin në përputhje me objektivat e deklaruara të qeverisë për reformën.
Madhësia e tepërt e qeverisë, përfshirë rritjen e mëtutjeshme të numrit të
zëvendësministrave, ka vazhduar të ndikojë në besueshmërinë dhe efektivitetin e saj.
Kuvendi ishte në gjendje të ndërtojë shumicën për disa çështje kryesore strategjike edhe për
Kosovën, demonstruar me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit kufitar me Malin e
Zi dhe miratimi i rëndësishëm i reformave legjislative të lidhura me BE-në. Megjithatë,
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Kuvendi vazhdoi të funksionojë në një kontekst politik shumë të polarizuar dhe dobësitë e
tij funksionimi i përgjithshëm mbetet, siç nuk dëshmohet nga mungesa e shpeshtë e
kuorumit, duke rezultuar në vonesa në veprimtarinë legjislative. Ka pasur përparim të
kufizuar në adresimin e gjetjeve të misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve në BE dhe
rekomandime në lidhje me zgjedhjet parlamentare dhe komunale të mbajtura në 2017.
Situata në veri të Kosovës mbetet veçanërisht sfiduese. Kosova është në një fazë të hershme
ka njëfarë përgatitjeje në luftën kundër korrupsionit.
Kosova ka bërë disa përparime përmes reformave të rëndësishme legjislative në fushën e
sundimit të ligjit dhe në hetimin dhe ndjekjen penale të çështjeve të nivelit të lartë. Progres
u arrit gjithashtu konfiskimi paraprak i pasurive edhe pse konfiskimet përfundimtare
mbeten të ulëta. Korrupsioni është i përhapur dhe mbetet çështje shqetësuese. Eshtë arritur
përparim në luftën kundër terrorizmit, veçanërisht në lidhje me krijimin më të mirë ne
kushtet për rehabilitimin dhe riintegrimin e luftëtarëve të huaj terroristë dhe familjeve të
tyre. Autoritetet e Kosovës duhet të jenë më efektive në përpjekjet e tyre për të luftuar
pastrimin e parave dhe ligji përkatës duhet të jetë në përputhje me legjislacionin e BE-së
dhe standardet ndërkombëtare.
Sa i përket normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, Kosova ka mbetur e angazhuar në
këtë dialog. Sidoqoftë, qeveria e Kosovës duhet të revokojë tarifat për importet nga Serbia
dhe Bosnja dhe Hercegovina. Kosova duhet të bëjë përpjekje të mëtejshme thelbësore për
krijimin e një mjedisi të favorshëm për përfundimin e një marrëveshje juridikisht detyruese
me Serbine. Një marrëveshje e tillë është urgjente dhe vendimtare në mënyrë që Kosova
dhe Serbia të përparojnë më tej shtigjeve te tyre përkatëse evropiane. Autoritetet kanë bërë
përparim në administrimin e migracionit të rregullt dhe të parregullt. Këto përpjekje duhet
të vazhdohet dhe të ndërtohet. Në këtë kontekst, Kosova duhet të vendosë një kthim
mekanizëm për migrantët e parregullt në përputhje me standardet dhe praktikat e BE-së.
(European, 29.5.2019 )
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2.8 Angazhimi për njohje me fokus të veçantë në pesë shtetet jo-njohëse brenda
Bashkimit Evropian.
Ndryshimet nëpër të cilat po kalon Bashkimi Evropian, të cilësuara si sfida më e madhe që
mund të prek vet thelbin e projektit të BE-së, mund të ndikojnë në prioritetet e BE-së, si
kushtëzimi i zgjerimit të BE-së me procesin e thellimit strukturor e funksional të saj, e me
këtë të ndikojë në ngadalësimin e dinamikës së zgjerimit me vendet e Ballkanit. Anash këtij
ndikimi, këto ndryshime nuk e vënë në pyetje përkushtimin e Kosovës për anëtarësim.
Republika e Kosovës e projekton të ardhmen e vet si anëtare e BE-së dhe e koncepton BEnë si platformë tejet të rëndësishme për bashkëpunim politik, ekonomik dhe të sigurisë.
Me të implementuar Marrëveshjen për Stabilizim dhe Asocim, pengesa serioze e radhës
në realizimin e hapit të radhës të procesit integrues për Kosovën, (statusin e vendit
kandidat), është mosnjohja nga pesë vende anëtare. Në fakt të gjithë hapat e deritashëm të
integrimit evropian të Republikës së Kosovës, përfshirë edhe liberalizimin, në një ose tjetër
formë, janë ndikuar nga qëndrimi i pesëshes në fjalë, dhe kjo është reflektuar në qasjen e
institucioneve të BE-së në nivel politik si dhe teknik në marrëdhënie me Kosovën.
Ndryshimi i qëndrimit të vendeve në fjalë kërkon dialog intensiv me shtetet përkatëse, duke
respektuar dinamikat specifike të politikës së brendshme të secilit nga vendet në fjalë.
Përmes dialogut intensiv me përfaqësuesit e këtyre vendeve, përfshirë ligjvënësit, partitë
politike e shoqërinë civile, Republika e Kosovës do të transmetojë argumentet për dallimet
ndërmjet rastit të Kosovës dhe çështjeve të brendshme që këto vende mund të kenë, dobinë
e njohjes së pavarësisë së Kosovës dhe kontributin që kjo i sjell si rajonit të Ballkanit
Perëndimor ashtu edhe konsolidimit të stabilitetit dhe unitetit evropian. Prioritete
strategjike të angazhimit diplomatik për njohje duhet të mbeten pesë shtetet anëtare të
Bashkimit Evropian të cilat ende nuk e kanë marrë vendimin politik të njohin Republikën e
Kosovës. Në afat të gjatë apo të shkurtë, pa marrë parasysh a do të finalizohet marrëveshja
e Republikës së Kosovës me Republikën e Serbisë apo jo, përderisa Kosova nuk njihet nga
të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, jo të gjitha shtetet nga kontinentet e tjera
priren të zhvillojnë një qasje afirmuese në lidhje më njohjen dhe marrëdhëniet me
Republikën e Kosovës. Një numër i tyre vazhdojnë ta konceptojnë këtë si një problem
evropian, dhe parapëlqejnë të presin pozicionimin e Bashkimit Evropian ndaj Republikës së
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Kosovës. Pavarësisht Kosova mëton që maksimalisht të shfrytëzojë kontekstin politik dhe
juridik dhe të avancojë në nivele politike e diplomatike me hapjen e misioneve të
përhershme në këto pesë shtete. Të vendosë dhe të thellojë marrëdhëniet nga vizita ad hoc
në marrëdhënie të qëndrueshme dypalëshe derisa ato të marrin vendime për njohje politike.
Përmes këtij objektivi specifikisht synohet:
•

Ndryshimi i qëndrimit të pesë vendeve jo-njohëse brenda Bashkimit Evropian
dhe arritja e njohjes nga çdonjëri nga këto shtete individualisht;

•

Shtimi numrit të njohjeve nga vende të tjera në botë.

Treguesit e matjes të këtij objektivi janë:
•

Hapja e misioneve të posaçme në vendet jo-njohëse në Athinë, Bratisllavë,
Bukuresht, Nikozi dhe Madrid;

•

Emërimi i pesë diplomatëve/të dërguarve të posaçëm për këto shtete
individualisht (pesë shtetet e BE-së);

•

Avancimi i bashkëpunimit ndërparlamentar me këto pesë shtete, përmes vizitave
të ndërsjella;

•

Njohja e dokumenteve të Republikës së Kosovës nga shtetet jo-njohëse;

•

Mbështetja e projekteve të përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe medieve me
shtetet përkatëse;

•

Bashkëpunimi dhe koordinimi i ngushtë me aleatët dhe partnerët strategjik të
Republikës së Kosovës për ndryshimin e qëndrimit të pesëshes së BE-së dhe
shtimin e numrit të njohjeve. (rks-gov.net, 13 dhjetor, 2018)

Disa nga shtetet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën janë:
QIPRO- nuk ka as marrëdhënie zyrtare as jozyrtare me Republikën e Kosovës. Është njëri
prej pesë shteteve anëtare të BE-së që nuk e njeh Kosovën, por është shteti i vetëm anëtar i
Unionit që nuk kontribuon në forcën e EULEX-it në Kosovë, në misionin e BE-së për
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sundimin e ligjit në Kosovë. Qëndrimi i Qipros ndaj Kosovës është aq i prerë sa nuk njeh as
dokumentet e Kosovës. Ka pak të ngjarë që në të ardhmen e afërme të ndodhë ndonjë
ndryshim i qëndrimit në marrëdhëniet ndërmjet Qipros dhe Kosovës. Ndryshimi i politikës
do të bazohet në rezultatin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Vlerësimet e
mëparshme për kapacitetin e BE-së për transformimin e strukturës nxitëse të palëve ka
dëshmuar se është mjaft optimiste, por joreale. Ka nje numër pengesash politike,
institucionale dhe kulturore që japin pak shpresë për ndryshimin në marrëdhëniet ndërmjet
Qipros dhe Kosovës në të ardhmen e afërt. GREQIA- nuk e ka njohur shpalljen e
njëanshme të pavarësisë së Kosovës. Ne besojmë se çështje të këtij lloji duhet të zgjidhen
përmes diplomacisë dhe konsensusit. Stabiliteti i rajonit më të gjerë mbetet themeli i
politikes sonë. Ky është qëndrimi zyrtar i qeverisë greke, që është publikuar në faqen e
internetit të Ministrisë greke të Punëve të Jashtme. Argumentet për mosnjohje të Kosovës
bazohen kryesisht në 3 pika, të cilat janë: Kundërshtimi i hapur i së drejtës ndërkombëtare;
Keqtrajtimi i pakicave, kryesisht asaj serbe; Krijimi i parajsës së krimit të organizuar.
Athina ka ruajtur kanalet zyrtare të komunikimit me Prishtinën, ka pranuar dokumentet e
lëshuara nga autoritetet e Kosovës, ka lehtësuar komunikimin dhe transportin e qytetarëve
ndërmjet Kosovës dhe Greqisë dhe ka përkrahur tregtinë dhe investimet ndërmjet dy
palëve. Përveç kësaj, Greqia është posaçërisht aktive në dhënien e ndihmës ndaj Kosovës
përmes Zyrës së saj Ndërlidhëse në Prishtinë. RUMANIA- nuk e ka njohur pavarësinë e
Kosovës dhe ka paraqitur një argument gjithëpërfshirës kundër saj në Gjykatën
Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND). Me Prishtinën nuk janë vendosur kurrfarë
marrëdhëniesh diplomatike dhe nuk ka pasur ndonjë komunikim zyrtar institucional, përveç
një zyre ndërlidhëse nën mandatin e KBsë. Madje edhe para pavarësisë, kur Kosova ishte
krahinë nën UNMIK-un, nuk kishte marrëdhënie as zyrtare e as jozyrtare ndërmjet
Rumanisë dhe subjektit autonom. Dy arsyet kryesore për këtë janë politika e jashtme e
Rumanisë dhe mënyra e përshtatjes së çështjes së Kosovës (në perspektivën historike dhe
në kontekstin aktual), situata e brendshme politike, pasi çështja lidhjet ngushtë me interesat
e brendshme dhe të jashtme të administratës aktuale. Një ndër arsyet kryesore është
problemi me pakicën hungareze. SLLOVAKIA- si një prej shteteve që nuk e ka pranuar
pavarësinë e Kosovës deri më tani,nuk ka ndonjë indikacion që sugjeron ‘ndryshim të
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vendimit’ në këtë drejtim. Sllovakia është treguar e moderuar sa i përket kontakteve
liberale. Ajo ka zyren ndërlidhëse në Prishtinë. Sllovakia nuk ka marrë pjesë në përgatitjen
e Misionit të BEsë në Kosovë për Politikat e Përbashkëta për Siguri dhe Mbrojtje,
megjithatë, posa EULEX-i deklaroi që ka arritur ‘kapacitetin e plotë veprues’ në fund të
vitit 2008, Sllovakia filloi të kontribuonte me numër të kufizuar zyrtarësh policorë, që
ndryshonte ndërmjet gjashtë dhe tetë. Sllovakia nuk ka marrë pjesë në komponentët e
gjyqësorit ose të doganave. Menjëherë pas shpalljes së pavarësisë në shkurt të vitit 2008
dhe menjëherë para lëshimit për herë të fundit të dokumenteve të udhëtimit dhe
letërnjoftimeve, Sllovakia i pranoi dokumentet e UNMIK-ut, por nuk pranonte dokumentet
e lëshuara nga autoritetet e Republikës së Kosovës. SPANJA- nuk e ka njohur Kosovën
për arsye që zakonisht janë cituar nga ata që e kundërshtonin atë: përmendja e sovranitetit
dhe integritetit territorial të Republikës Federale të Jugosllavisë në Rezolutën 1244, statusi i
Kosovës si krahinë e Serbisë (dhe jo si republikë e federuar) në Jugosllavi, mungesa e
marrëveshjes ndërmjet palëve ose një rezolutë e KB-së, krijimi i një shteti ‘për arsye
krejtësisht etnike. Poshtu respektimi i tri parimeve: e drejta ndërkombëtare, stabiliteti
rajonal dhe uniteti i veprimit i Bashkimit Europian. Për dallim nga shumica e vendeve
mosnjohëse që kanë interesa në rajon, Spanja shkëputi çdo lidhje të përfytyrueshme me
autoritetet e Kosovës së pavarur dhe hoqi dorë nga çdo lloj përfaqësimi në Prishtinë, qoftë
në formën e zyrës së përhershme. Qëndrimi zyrtar ishte që Spanja parapëlqente një zgjidhje
me marrëveshje dhe nuk i pëlqente shpallja e njëanshme e pavarësisë, por që do të
kontribuonte në qëndrimin e përbashkët euro-atlantik dhe, në veçanti, të BE-së. Spanja nuk
e ka ndryshuar qëndrimin e saj themelor kundër njohjes që nga shkurti 2008, por nuk do të
thotë që ajo ka qëndruar si vëzhguese pasive e situatës. Në të vërtetë, Spanja ka ndërmarrë
nisma dhe i ka bllokuar ato dhe ka mbetur aktive si dhe reaguese gjatë gjithë periudhës.
(Syla, 2013 )
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3.DEKLARIMI I PROBLEMIT
Problemet më të mëdha për Kosovën mbeten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Forcimi i institucioneve demokratikë.
Krijimi i aftësive njerëzore në shërbim të admionistratës publike.
Demokratizimi i mëtejshëm i shoqërisë.
Forcimi i shtetit ligjor.
Mbrojtja e lirive dhe e të drejtave të njeriut dhe pakicave kombëtare.
Decentralizimi i pushtetit vendor.
Zhvillimi i ekonomisë.
Arritja e qëndrimit të njësuar në lidhje me arrritjen e pranimit ndërkombëtar [duke u
anëtarësuar në OKB] statusit përfundimtar të Kosovës si republikë e pamvarur.
9. Dialogu me Beogradin deri në arritjen e marrëveshjes për njohjen e ndërsjelltë
ndërmjet dy vendeve.
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4.METODOLOGJIA
Metodologjia e përdorur për përgatitjen e këtij punimi ka qenë kryesisht analiza dhe
përpunimi i materialeve të ndryshëm dokumentarë në lidhje me integrimit europian të
Kosovës.
Gjithashtu, jam mbështetur edhe në biseda me njohës dhe ekspertë të fushës teorike dhe
praktike të integrimit europian.
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5.KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Në këtë kapitull do të bëhet përmbledhja e studimit duke përfshirë edhe gjetjet kryesore
lidhur me sfidat të cilat po kalon Kosova në rrugën e saj drejt integrimit evropian. Qëllimi
kryesor i këtij studimi është të përshkruaj dhe indentifikojë faktorët kryesorë që po
pengojnë antarësimin e Kosovës në BE. Si rezultat i këtyre të dhënave që janë mbledhur
mund të kuptohet që sfidat kryesore për Kosovën në rrugën drejt antarësimit në BE kanë të
bëjnë me kuptimin e procesit dhe pasojave në angazhimin dhe përkushtimin e qeverisë, e
cila duhet të trajtojë integrimin evropian si prioritet të rendit të parë, institucione të
qëndrueshme dhe të fuqishme, kapacitete administrative më të përgaditura dhe të përpilojë
strategji me plane konsistente.
Sipas kritereve të BE që një vend si Kosova të arrijë integrimin e saj në një union si
është Bashkimi Evropian duhet të kaloj në disa shkallë, si: Studimi i fizibilitetit, negociatat
e stabilizim- asocimit, marrveshja e stabilizim- asocimit, zbatimi i marrveshjes së
stabilizim- asocimit, aplikimi për antarësim, opinioni për Komisionin Evropian, negociatat
e antarësimit dhe në fund antarësimi i plotë i vendit. Disa sfida tjera që duhet ti luftojë
Kosova janë edhe përparimi shumë i ngadaltë në fushën e qeverisjes së mirë, ajo duhet të
rregullojë edhe sundimin e ligjit, luftimin e kontrbandës dhe korrupsionit, të krijojë
marrdhënie të mira ndërfqinjësore, të rregullojë reformën ekonomike dhe fiskale etj.
Mendoj që na presin shumë punë edhe në të ardhmen që ne si shtet ti respektojmë kriteret
bazë si janë: demokracia dhe sundimi i ligjit, ofrimi i shërbimeve publike, administrata
publike transparente, respektimi dhe toleranca mes komuniteteve, krijimi i kushteve të
favorshme për investitorët e huaj të cilët dëshirojnë të investojnë në Kosovë, të hapen
kuadro pune dhe të arrihet zhvillim ekonomik.
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